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Emest Hemingway a luat titlul romanului sau Pentro ci"e bat
clopotele de la John Donne, poet ~i cleric englez de la Inceputul secolului
al XVl1-lea. lata ce scria John Donne: "Nici un om no este o insula
izolata. In intregime; fiecare Dm este o parte a continentului, o parte din
ceva mai mare ~i mai important. .. rnoartea oricàrui Dm ma imputineazà,
pentru ca eLI fac parte din Intreaga omenire. :;li, pentru aceasta, nu Intreba
niciodata pentru cine bat clopotele; bat pentru tine". Acela~i lucru poate
fi spus despre biblioteci. Nici o biblioteca nu este o insula, Intreaga In
sine.

Nici o bibHotecà, nici chiar cea mai mare, nn poate cuprinde
intreaga cunoa~tere consemnatà a unei societati. Fondurile bàne~ti sunt
limitate, spaliul este limitat, personalul este limita!. Cu aceste
constrangeri, fiecare biblioteca ìncearca sa satisfacà nevoile de infonnare
aIe utilizatorilor sai cat de bine poate. Dar nici o biblioteca nu poate
achiziliona totul. Singurul mod in care bibliotecile pot raspunde cererii de
informatii a utilizatorilor rntr-o masura cat mai mare este sà-~i punà
resursele ITI comun.
Pana acum cinci-~ase ani, cantitatea de CUllOa-5tere lnregistrata ~i
utilizabila a unei societali putea fi foarte bine definita ca totalitate a
materialelor depnute de bibliotecHe acelei societali. In prezen!, datori!a
dezvoltarii explozive a resurselor Internet-ului, aceasta cantitate de
cunoa~tere este mult mai greu de defini!. Cu toate acestea, rolul
bibliotecilor ramane fundamental. Biblioteca este prima institulie cu
ajutorul careia o societate instruita mentine contactul eu propria sa
rezerva de cunoa~tere, controlànd-o In acela~i timp. Resursele de pe
Internet sunt azj aici, iar màine dispar. Doar biblioteciJe au
responsabilitatea institulionala de a pastra informalia in timp.
\

\
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Utilizarea in comun a resurselor are loc la mai multe nivele. Ea
incepe. logic. cu acela al achizitiilor ~i al dezvoltàrii colectiilor. Daca
totalitatea materialelor detinute de biblioteci reprezinta rezerva de
cunoa~tere a unei societati, ~i daci! nici o biblioteca nu poate avea tatui,
este nomml ca bibliotecile sa limiteze duplicarea colectiilor, mai ales
cànd e vorba despre materiale care sprijinà cercetarea avansata. Ar fi
deosebit de frustrant daca resurse folosite zilnic s-ar afta doar intr-una
sau doua biblioteci. Dar daca un grup de biblioteci dintr-o regiune sau o
lara i~i impart responsabilitatea dezvoltarii colectiilor in domenii
specializate de cercetare, rezerva de cunoa~tere disponibila a acelei
societali ca intreg poate cre~te semnificativ. Nu voi mai spune despre
utìlizarea in comun a resurselor, la acest niveI, dedit di avem exemplul a
numeroase biblioteci care coopeream in dezvoltarea colectiilor. Unele
aranjamente de cooperare sunt foarte formalizate, altele sunt relativ
informale.
Folosirea in comun a resurselor ilU poate fi efectiva, dadi ilU
putem ~ti unde se afta resursele de care avem nevoie. ;;i nici daca cele
existente intr-o biblioteca nu sunt disponibile utilizatorilor altei
biblioteci. Asupra acestor aspecte doresc sa ne concentram ìn continuare.
Voi discuta despre cataloagele bibliotecHor ~i despre imprumutul
interbibliotecar, eu un accent asupra modului in care sistemele
informatizate au revolutionat utilizarea in comun a resurselor.

Cataloagele
In Evul Mediu, caJugàrul care avea nevoie de o carte, inexistenta
In biblioteca propriei manastiri, trebuia si! serie confratilor din alte abatii,
cu speranla de a o localiza. O mare parte din corespondenta ce s-a pastrat
de la Invalatii medievali se referi! la cercetàri privind locul pe unde s-ar fi
putut afta carti despre care se ~tia sigur ci! se afta undeva. Daca, dupa luni
sau ani de cautari, calugarul gasea, in sfàr~it, cartea, corespondenta avea
sa continue. La inceput, se interesa daca era eli putintA sa imprumute
cartea, sau daca s-ar fi putut si! primeasca o copie. Pàni! la urmi!, de
obicei, ci!lugarul o pomea la drum, pàni! la o manastire indepi!rtatà,
pentru a face el insu~i o copie. in prezent, este ceva mai u~or decat in
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Evul Mediu sa localizrun materialele altor biblioteci ~i sa avem acces là
ele.
Timp de mai multe sute de ani, cel mai bun mod de a afla daca o
biblioteca avea cartea dorita era consultarea catalogului tiplirit al acelei
biblioteci. Primele biblioteci tineau adesea la zi un inventar al colectillor
scris de miina, dar care nu era disponibil decàt pentru biblioteca ins~i.
Cataloagele tiplirite au devenit frecvente la inceputul secolului al
XVII-Iea, ramaniind cea mai raspiindita forma de cataloage piina la
aparitia celor pe ti~e, la inceputul secolului al XX-Iea. Cataloagele
tiplirite sub forma carplor aveau avant!\ie serioase in raport cu cataloagele
pe ti~e. Ca orice alta carte, cataloagele tipàrite puteau ti reproduse in
oricate copii. Puteau ti consultate in multe locuri, nu numai in biblioteca,
ci ~i in afara ei. :;lcolile, ca ~i alte biblioteci din or~, puteau detine
exemplare proprii aie catalogului. Utilizatorii frecventi ai bibliotecii
aveau unul personal acasa. Bibliotecile din or~e diferite puteau face
schimb de cataloage ~i astfel puteau ti localizate carple intr-o regiune ~i
chiar peste hotare. Dar, primul dezavantaj al acestor cataloage era ca nu
conpneau achizitiile recente. Treceau ani de zile piina la publicarea
suplimentelor sau a unor noi editii. Insll nici cantitatea de cuno~tinte nu
cre~tea atat de rapid in secolul al XIX-Iea, incat problema sa devinll tot
a~a de diticilii pe cat ar ti azi. La inceputul anilor 1880, in SUA se
publicau doar cca 2000 de carp pe an, faj:ì\ de 50000 in prezent.
Càtaloagele pe ti~e au inceput sa le inlocuiasca pe cele tipàrite la
smr~itul secolului al XIX-Iea. Marele avantaj al catalogului pe ~e era cii
putea ti actualizat pennanent. Noi fi~e erau introduse in catalog
saptìlmiinal, sau chiar zilnic. A devimit mai ~or de oferit multiple ciii de
acces pentru diferitele materiale din colectie. in cataloagele tipàrite,
punctele de acces erau reduse ca numllr, pentru a face economie de spaliu
tipografic. Dar, daca o biblioteca dorea sll ofere mai multe puncte de
acces in fi~ierul ei, cum sunt sub-titlurile, editorii, traducatorii, sau
subiecte multiple, tot ce trebuia sa faca era sa intercaleze fi~e
suplimentare. Totu~i, catalogul pe ti~e era voluminos ~i nu putea ti
multiplicat prea ~or. Daca voiai sa-I consulti, trebuia sa te deplasezi
pànll la biblioteca. Din acest punct de vedere, el semana cu listele de
inventar alcatuite in Evul Mediu.

Adoptarea universala a catalogului pe fi~e a Iacut ca bibliotecile
sa devina mai izolate decòt pe vremea cataloagelor tiparite. Deoarece
bibliotecile nu puteau face schimb de cataloage, a devenit mai greu de
,tiut pentru unii ce se afla m colecliile altora. De abia in anii ' 80, dìnd
cataloagele online au mceput sa fie larg folosite, am obtinut ~i tehnologia
care permite combinarea avantajelor actualitatii datelor cu tehnicile
avansate de cautare §i accesul de la distanta. In prezent, stati in fata unui
terminaI ,i cautati in cataloagele online aie bibliotecilor din Intreaga
lume.
Din anumite puncte de vedere, totu~i, catalogul pe fi,e a
intrelinut cooperarea mtre bibliotecÌ. Ìntài, acestea nu mai erau obligate
sa faca o catalogare proprie pentru fiecare nou material intrat In colectie.
Bibliotecile aveau oPliunea sa cumpere fi~e tiparite de la o sursa centrala
,i sa le introduca in catalogul local. In Statele Unite, Biblioteca
Congresului a devenit agentia centrala de catalogare, servind cateva mii
de biblioteci. Cand se cataloga o carte, se tipàreau fi,e care deveneau
disponibile ,i altora. Biblioteca Congresului a mceput sa vanda aceste
fi,e In 190 I ~i a Iacut-o pana In 1997. Aceste date marcheaza inceputul
efectiv ,i sfàr,itul erei cataloagelor pe fi~e m Statele Unite.
In al doilea rand, mtrucat bibliotecile nu puteau schimba mtre ele
cataloage pe fi,e, au inceput sa colaboreze pentru compilarea
cataloagelor colective, cele mai multe sub fanna tiparita. "Colectiv" este
un catalog care cuprinde colecliile unui grup de biblioteci. In secolul al
XX-Iea, aceste cataloage au fost principalul mod de regasire a càrtilor ~i
serialelor din alte biblioteci, pana la aparilia altor utilitàli bibliografice,
cum este OCLC.
Multe asemenea cataloage au fost compilate la nivei nalional sau
local. Unul din primele a fost Lista serialelor din Chicago, publicata In
1901. Cele mai importante cataloage colective nalionale au fost
compilate de catre Biblioteca Congresului .. In 1926, aceasta a publicat
Lista colectivii a serialeior, conlinand 75000 de titluri ~i reprezentand
colec(iile a 225 de biblioteci de pe intreg cuprinsul SUA A doua editie,
publicata In 1943, cuprindea 115000 de titluri aflate In 650 de biblioteci.
Dar cel mai cuprinzàtor proiect a fost Catalogul colectiv nafional (CCN).
A Inceput ca un catalog pe fi~e, primite de la Biblioteca Congresului, de
la alte biblioteci guvernamentale din Washington D.C., ca ~i de la alte
108

càteva mari biblioteci, incluzand bibliotecile publice din New York .i
Boston, sau cele universitare de la Harvard .i din minois. Prin 1954,
Catalogul Colectiv Nalional continea fi.ele acca 7 milioane de titluri,
reprezentànd 13 milioane de volume existente ili peste 500 de biblioteci.
Deoarece catalogul era pe fi.e, infonnatia continuta nu era disponibila
prea departe dincolo de Biblioteca Congresului. Pàna.la lIlmà, s-a amnjat
tiparirea acestei infonnatii sub fonna de carte, iar primele volume,
Tiparituri pana in 1956, au apamt 1n 1968. Ultimul din cele 754 de
volume aparea 14 ani mai tarziu. Trebuie sa spunem ca niciodata nu va
mai fi publicat vreun asemenea catalog monumental subfonna unei carti.

OCLC
Bibliotecile au fost printre primele organizalii care au acceptat
revolutia adusa de caleulatoare. Automatizarea operatiunilor de biblioteca
a provenit din dezvoltarea fonnatului MARC, la Biblioteca Congresului,
pe la mijlocul anilor '60. Biblioteca Congresului a iliceput sa lucreze la
catalogarea 1n fonnat MARC ili 1964. Fonnatul MARC, care, eli mici
modificari, este·.i astilzi folosit, a fost perfec(ionat 1n 1968, cànd
Biblioteca Congresului a 1nceput distribuirea generalizata a ìnregistrarilor
pe benzi magneti ce. Ìnregistrarea MARC este baza cataloagelor online,
ca .i a sistemelor automatizate pentru achizi(ii .i circulatie. Ìnregistrarea
MARC a flicut posibiIa .i crearea cataloagelor colective online, care
contin milioane de 1nregistrari .i documenteaza colectiile a mii de
biblioteci din 1ntreaga lume. Iar cataloagele colective online au flicut
posibjla revolutionarea 1mprumutului interbibliotecar din ultimi i 25 de
ani. In tennenii facilitarii accesului la informa(ie, crearea fonnatului
MARC este una din dezvoltarile cele mai semnificative aIe secolului al
XX-Jea, ìntrecutà, poate, numai de inventarea calculatorului ~;j aparipa
Internet-ului.

Poten(ialul fonnatului MARC pentru facilitarea utilizarii
colective a resurselor.i accesulla infonnatie a fost pe deplin realizat prin
apari(ia organiza(iilor numite utilitati bibliografiee. Acestea fac
ìnregistrari bibliografice .i alte servicii conexe bibliotecilor membre, ca
.i utilita(ile publice tradi(ionale, cum sunt fumizorii de electricitate, gaz
sau apa. Cea mai veche .i cea mai mare utilitate bibliografica este OCLC,

fondata ìn 1967, pe cand se dezvolta fonnatul MARC. Initial, OCLC a
lucra! pentru Ohio College Library Center; mai tàrziu, muuele i-a fost
schimbat ìn Online Compnter Library Center, cnnoscut fu lntreaga lume
ca OCLC. (Trebuie sa ma opresc lntotdeauna ~i sa ma gandesc la ce se
refera acronimul!)
OCLC a fost conceput ~i fondat de catre Frederick Kilgour, un
bibliotecar cu mare putere de previziune ~tiintifica ~i deosebit de
vizionar, care a ~i-a dat seama de transfonnarea fundamentaHi a

operaliunilor de biblioteca pe care o facea posibila fonnatul MARC.
Scopul inilial al OCLC era sa faciliteze cooperarea In catalogare a
bibliotecilor universitare din Ohio, dar, in cativa ani, a ajuns sa
foloseascà tuturor tipurilor de biblioteci de pe lntregul teritoriu al SUA In
prezent, sunt membre circa 37000 de biblioteci, inclusiv din Europa ~i
din Asia. Baza de date curenta a OCLC conline aproape 45 de milioane
de ìnregistrari MARC ~i cre~te Cl! o rata de peste 2500000 de inregistràri
anua!.
OCLC nu este o agenlie de catalogare. lnregistràrile dln baza de
date provin din alte surse. Cele mai multe sunt fumizate de Biblioteca
Congresului ~i de alte biblioteci naponale, ca British Library, sau
Biblioteca Nalionalà a Canadei. Altele, snnt create de biblioteci membre
aIe OCLC. lata cum funcponeaza:
Cand o nona achizilie (carte, lnregistrare audio sau video, fi~ier
electronic etc.) ajunge la o biblioteca OCLC, un membru al personalului
acelei biblioteci cauta de la un tenninalln baza de date a OCLC. De cele
mai multe ori, ln baza de date exista deja o inregistrare MARC pentru
materialul respectiv. Biblioteca cere OCLC sa faca o copie a ìnregistràrii
MARC ~i s-o adauge pe banda de arhivare pe care OCLC o mentine
pentru fiecare biblioteca participanta. Banda de arhivare a inregistrarilor
MARC este baza catalogului online al fiecàrei biblioteci. lnainte ca
ìnregistrarea MARC sa fie pusa pe banda de arhivare a bibliotecii, ea este
editata pentru a raspunde necesitalilor specifice ace lei biblioteci. In
Statele Unite sunt larg raspàndite doua sisteme de clasificare:
Clasificarea Zecimala Dewey ~i Clasificarea Bibliotecii Congresului.
Biblioteca participanta trebuie sa specifice clasificarea pe care dore~te sa
o utilizeze ~i, posibil, locul din biblioteca unde va putea fi gasit
materialu!. La Wayne State University, de exemplu, carple se afta fu In
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Biblioteca Centrali!, in Biblioteca de ~tiintà ~i Tehnologie, in Biblioteca
Studenplor ["Undergraduate"), in Biblioteca de Drept ~i in Biblioteca
Medica18. Fiecare din acestea se afla intr-o cladire separata. De
asemenea, in fiecare cladire exista mai multe colecpi iu care s-ar putea
gasi cartea. o mare parte a ciirlilor sunt a~ezate in depozitele generale aIe
bibliotecii. Ciirlile de referintà se pot afla in colecpi care nu circulìi.
Materialele recomandate ca bibliografie pentru cursuri se gasesc in
colecpi a caror durata de fmprumut se intinde de la doua la douazeci ~i
patru de ore. Pot fi necesare ~i alte modificiiri in lnregistrarea MARC.
Schimbìirile sunt fàcute pe ecranul terminalului. Dupa ce, conform cu
ceriutele bibliotecii, editarea a fost realizata, inregistrarea este transmisa
electronic la sediul centrai al OCLC, in Ohio, unde este adìiugata pe
banda de arhivare. Inregistrarea standard din baza de date a OCLC nu
este afectata de modificìirile survenite prin editarea fàcuta de bibliotecile
membre.
Ce se intìimpla cllnd o biblioteca nu gìise~te In baza de date
OCLC o inregistrare MARC pentru o noua achizipe? In acest caz,
biblioteca are doua oppuni. Prima oppune este sa faca o catalogare
originaI a pentru materialul respectiv, soIicitlìnd o fi~a goalìi de
inregistrare MARC pe ecran ~i completlìnd-o cu datele de clasificare ~i
catalogare necesare. Inregistrarea nou creata este !rimis;; electronic la
OCLC, unde devine parte a bazei de date ~i este in acela~i timp pusa pe
banda de 'arhivare a bibliotecii. Aceasta noua lnregistrare devine
disponibili! pentru urmatoarea biblioteca, atunci cand va cauta informapi
despre acela~i material. Multe din inregistriirile de la OCLC sunt
introduse chiar de catre bibliotecile participante. A doua oppune este ca
bibliotecarul sa puna cartea inapoi pe raft ~i sii mai faca o incercare dupi!
o saptamana sau doui!. In acest timp, este posibil ca o alta biblioteca sa fi
fàcut catalogarea pentru materialul in cauzi! ~i, astfel, o inregistrare
MARC sa fi devenit disponibila.
Baza de date OCLC conpne inregistrliri MARC pentru publicapi
din toate perioadele istorice, nu doar pentru cele de dupi! 1968, atunci
cand a fost introdus formatul MARC. Cllnd cataloagele online au inceput
sa le inlocuiasci! pe cele pe fi~e, la inceputul anilor '80, ele includeau
inregistrari a tot ce conlineau cataloagele tradiponale. Cataloagele online
n-ar fi interesat pe nimeni, daca ar fi cuprins doar materiale publicate
ili

dupa 19681 De unde vin imegistrarile MARC pentru publicaliile de pana
in 1968? Fiecare biblioteca unde s-a pus la punct un catalog online a
trebuit sa-~i converteasca in format Marc imegistrarile manuale din
catalogul pe fioe. Acest proces este cunoscut drept conversie
retrospecNva. Conversia retrospectiva reprezinta o intreprindere uria~a.
Ea inseamna munca intensa ~i foarte scumpa. Multe biblioteci au primit
finanlare speciala pentru asemenea proiecte.
Conversia retrospectiva seamana cu catalogarea noilar achizitii,
doar ca. de obicei, bibliotecarnl are in fala o fi~a de catalog ~i nu
materialul in sine. El cauta la OCLC, cu speranla ca exista deja o
inregistrare MARC in baza de date. Dadi nu exista, cere o fi~a de
inregistrare ~i o completeaza cu datele de clasificare ~i catalogare
necesare. Prima biblioteca unde s-a convertit un catalog pe fi~e in format
MARC a trebuit sa creeze astfel de inregistrari pentru toate materialele
din coleclie aparute inainte de 1968. Acele inregistrari au fost introduse
in baza de date a OCLC, devenind disponibile pentru urmatoarea
biblioteca unde s-a lansat proiectul conversiei. Cu timpul, baza de date a
OCLC a cuprins tot mai multe imegistrari pentru materiale aparute
inaint. de 1968. in prezent, bazele de date aIe OCLC ~i aIe altor utilitali
bibliografice contin inregistrari pentru cea mai mare parte a publicatiilor
existente 1n bibliotecile membre. Astazi, cand o biblioteca face catalogare
pentru o coleClie de materiale rare sau unice, nu doar utilizatorii locali
beneficiaza, ci bibliotecile oi utilizatorii din ìntreaga lume. Finantàri
speciale. guvernamentale sau din alte surse, au ajutat bibliotecile sa
catalogheze sute de coleclii speciale, de la pamflete politice din vremea
Revolu!iei Franceze panà la inregistràri originale de blues din anii 1920,
1930 sau 1940. lnregistrarile MARC aie acestor materiale reprezinta o
patte importanta a bazelor de date bibliografice aIe OCLC ~i aIe altor
utilitfIti bibliografice.

imprumutul interbibliotecar
Ne ramane de diseutat despre inca unul din cele mai importante
aspeete privitoare la OCLC ~i la alte organiza!ii similare. Cand o
biblioteca membra catalogheaza un material prin OCLC, simbolul de
locaHzare al bibliotecii este ata~at inregistrarii standard din baza de date a
I12.

OCLC. Cernnd o inregistrare MARC de la OCLC, se poate cere
sistemului sa afi§eze lista posesorilor de exemplare detinute. Atunci,
primim simbolurile de localizare aie tuturor bibliotecilor mémbre care au
catalogat materialul respectiv prin OCLC. In prezent, cca 750 de
milioane de localizari sunt ata§ate inregistriirilor din baza de date a
OCLC, ceea ce reprezinta o medie de 20 de simboluri/inregistrare. In
acest fel, baza de date serve§te drept catalog colectiv universal, afi§ànd
exemplarele depnute de biblioteci membre din intreaga lume. OCLC i§i
nume§te baza de date Catalog Colectiv Online sàu Worldcat.
Acest aspect a revoluponat utilizarea In comun a resurselor.
Inainte de aparitia OCLC §i a altor utilitap bibliografice, era imposibil de
aftat care biblioteci aveau exemplare din ce carti. Catalogul Naponal
Colectiv §i alte cataloage tipiirite identificau materialele din doar cilteva
biblioteci importante, de cercetare. Arareori se putea afta daca o
biblioteca din imprejurimi detinea exemplarul cautat. Imprumutul
interbibliotecar era incomod §i ineficient. Cererile erau adesea
direclionate orbe§te, spre bibliotecile mari, cu speranta cii ele s-ar fi putut
sa aibii materialui. In prezent, cererile de imprumut interbibliotecar sunt
direclionate spre bibliotecile despre care se §lie ca au catalogat materialul
solicitat. ImplicatiiIe nu se limiteazà la atat. Beneficiul ajunge §i la
nivelul dezvoltiirii colecliilor. Cànd o biblioteca intenponeaza sa
achiziponeze un material, poate face o cercetare rapidà In colectiile
bibliotecilor din zona §i, daca materialul este deja disponibil, s-ar putea
decide sa cumpere altceva.
OCLC §i-a infiintat Subsistemul de Imprumut Interbibliotecar In
1979. Pana In 1979, bibliotecile cercetau baza de date a OCLC pentru a
afta unde se aftli materialele, dar apoi i§i trimiteau cererile de imprumut
interbibliotecar prin po§ta sau telefon. In ultimii 21 de ani, comuniciirile
de lmprumut interbibliotecar au fost transmise chiar prin reteaua OCLC.
Cànd angajalii de la departarnentul de imprurnut interbibliotecar iau loc
dimineata In fata calculatorulni, glisesc cererile de imprumut transmise
prin subsistemul OCLC. Atunci, se verifica existenta materialulni cerut §i
se transmite rlispunsul prin acel8§i sistemo Daca materialul poate fi
imprumutat, biblioteca solicitanta este informata eli se face expedipa.
Ciirlile sunt preglitite In acest sens de catre departarnentul de imprurnut
interbibliotecar, apoi se expediazà. Articolele din reviste sunt de obicei
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fotocopiate ,i transmise fie cu po~ta, fie prin fax. Dadi. materialul cerut
este tmprumutat, i se comunica bibliotecii solicitante data la care va
deveni disponibil. Cand aceasta nu dore~te sa ~tepte, i~i redirectioneaza
cererea. Uneorì, materialul cemt nu este disponibil, fie pentru ca se afla
ìn colectia de referinte, care nu circula, fie di lipse§te, fie ca a fost casat.
~i

in acest caz, biblioteca solicitanta este infonnata, unnand sa-~i
'redirectioneze cererea.
Actualul sistem OCLC este conceput pentru a putea asimila
fumizarea electronica de documente, dar in prezent Subsistemul de
lmpmll1ut lnterbibliotecar este cel folosit cn preponderenfà pentru
comunicare intre birourìle aferente din bibliotecile membre. Furnizarea
documentelor in format electronic c~gà teren cu repeziciWle, dar cea
mai mare parte a acestei activitàti are un puternic caracter comercial.

Bibliotecile primesc date ìn format electronic de la editori .i fumizori, pe
care le tmnsmit, la ràndul lor, utilizatorilor autorizati, dar aranjamente
contractuale nu pennit utilizarea acestor documente In comun eu alte

biblioteci.
In ultimii 20 de ani, impmmutul ìnterbibliotecar a cunoscut o
dezvoltare impresionantà, datoratà, in mare màsura, aparitiei retelelor de
biblioteci ~i a utilitatilor bibliografice cum este OCLC, cu Catalogul
Colectiv Online ~i Subsistemul de Ìmprumut Interbibliotecar. Acest tip de
imprumut a crescut cu 99% numai intre 1986 ~i 1994. La inceputul
acestei veri, numarul de cererì de imprumut procesate de OCLC a ajuns
la cifra de referinta de 100 de milioane.

Inregistrìirile de autoritiip.
Am sa tnchei cu cii.teva cuvinte despre inregistrarile de autOlitati
,i Fi,ierul de Autoritati al OCLC. Aceste inregistrari sunt create pentru
persoane, organizatii, nume geografice, titluri uniforme

~i

subiecte.

Catalogatorii [ncearca sa lege toate inregistrarile bibliografice aie
lucrarilor une i persoane, rarà a tine seama de schimbàrile de nume,
modurile diferite de scriere, sau pseudonimele pe care le-a folosit autorui.
Mark Twain ~i Samuel Clemens SWlt aceea~i persoana, ca.i lsak Dinesen
,i Karen Blixen. Tot a,a, James Monis 'ii Jan Morris, Wl autor britanic
care a Tacut o operatie de schimbare a sexului pe la jumatatea carierei. Se
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fac legiHuri ~i ìntre di feritele nume pe care o organiza!ie le-a avut de-a
lungul existen(ei sale. Scrierea diferita ~i schimbarea numelor geografice
sunt de asemenea legate. Texte sacre, cum e Biblia, lucrari clasice
anonime, ca Nopti1e Arabe, compozitijJe muzicale, ca Sonata Lunjj, sun1,
toate, cunoscute sub nume diferite ~j dcci sunt legate. Descoperirea ~i
documentarea variatelor nume sub care sunt cunoscute persoanc,
organizatìi, locuri, lucraTi muzicale sau Jherare, rcprezintà o activitate
extensivii ~i consumatoare de timp. Rezultatele acestei munei de detectiv
sunt consemnate ÌI1 ÌI1registrarile de autoritàli. jntregul proces poartii
numele de Contrai al Autoritii/ilor.
lnregistriirile de autoritàli sunt diferite de cele bibliografice.
Fi~ierul de autoritali al OCLC este compIe! separat de baza de date
bibliografice ~i de Catalogul Colectiv Online. Majoritatea ìnregistrarilor
din Fi~ierul de Autoritali al OCLC sunt create de catre Biblioteca
Congresului ~i de cateva mari biblioteci de cercetare supervizate de
Biblioteca Congreslllui. Deoarece toate bibliotecile all acces la acelea.i
fi,iere de autoritàli, cataloagele tuturor bibliotecilor din SUA au intriìri
compatibile pentru numele de persoane, organiza(ii, locuri geografice,
titluri uniforme ~i subiecte. Aceasta face ,i mai u,oara utilizarea ìn
comun a resufse]or, dec§! daca fiecare ar da intràri diferHe pentru aceca~j
lucrare, De asemenea, nu mai trebuie sa se l'cpete o munca de stabjJjre ~j
ìntretinere CI autoritatiJor, mare consumatoare de tjmp ~i care a fost deja
fàcuta ìn alta parte.
Fi.ierul de Autoritali al OCLC este, ìn acela.i timp, cx1rem dc
folositor pentru activitatea de referinle. Cine dore.te informa!ii de
autoritate despre nume]e unor persoane, ca Madonna (cantàrcala ~j
actrita), sau Pre>edintele Clinton, le poate primi cu u,urinta de la OCLC.
Si tot de acolo poate primi informati i ,i despre schimbarea numelor
geografice, istoria unor organizatii etc.
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